University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Winter 1-2014

VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RREZIKUT KREDITOR NË
INSTITUCIONE BANKARE
Kaltrinë Matoshi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Business Commons

Recommended Citation
Matoshi, Kaltrinë, "VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RREZIKUT KREDITOR NË INSTITUCIONE BANKARE"
(2014). Theses and Dissertations. 2110.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/2110

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Kolegji UBT
Fakulteti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RREZIKUT KREDITOR
NË INSTITUCIONE BANKARE
Shkalla Bachelor

Kaltrinë Matoshi

Shkurt / 2014
Prishtinë

Kolegji UBT
Fakulteti për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Punim Diplome
Viti akademik 2010/2011

Kaltrinë Matoshi
VLERËSIMI I RREZIKUT KREDITOR
NË INSTITUCIONE BANKARE
Mentori: Mr.sc. Ermal Lubishtani

Shkurt / 2014

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

ABSTRAKT
Sektori financiar është një ndër akterët më të rëndësishëm ekonomik të çdo vendi. Kjo
për arsye që roli i sektorit financiar është në kanalizimin e kursimeve tek investitorët
potencial. Rëndësia e këtij sektori shtrihet në të gjithë fushat e ekonomisë së një vendi, duke
stimuluar në mënyrë direkte dhe indirekte zhvillim ekonomik. Pesha e sektorit financiar në
çdo ekonomi është shumë relevante, mirëpo në të njejtën kohë edhe rreziqet e sektorit
financiar janë po aq relevante. Një shembull mjaft i njohur për të gjithë është kriza e fundit
financiare që u materializua në vitet 2007/2008, si konsekuencë e veprimeve shumë vjeçqare.
Ky shembull ilustron mjaft mirë peshën që sektoret financiare kanë në ekonomitë vendore
dhe globale.
Sektori financiar në Kosovë përbëhet nga bankat komericiale, fondet pensionale,
kompanitë e sigurimit, institucionet mikrofinanciare dhe ndihmësit financiarë. Sidoqoftë,
asetet e sektorit financiar janë të koncentruara në bankat komerciale dhe fondet pensionale,
me 72.6% dhe 21.1% respektivisht (Raporti i Stabilitetit Financiar, BQK, 2014). Edhe pse
sektori financiar i Kosovës është jo-relevant në aspektin global, për ekonominë e vendit është
tejet i rëndësishëm. Kosova ka ekonomi fragjile, prandaj çdo paqëndrueshmëri në sektorin
financiar do të kishte konsekuenca të mëdha në ekonominë vendore dhe standardin jetësor.
Duke marrë në konsideratë rëndësinë që sektori financiar ka për Kosovën, si dhe
koncentrimin e aseteve në banka komerciale, ky punim do të fokusohet në të fundit, për të
ilustruar rreziqet e operimit të bankave komerciale në Kosovë. Në veçanti, fokusi kryesor do
të jetë në praktikat e vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kreditor. Praktikat e shëndosha në
vlerësim dhe menaxhim të rrezikut kreditor, ndikojnë që sektori bankar të jetë stabil dhe
rrjedhimisht të ndikojë në zhvillimin e vendit. Duke konsideruar që banka ProCredit është
bankë sistemike, si dhe ka nivelin e kredive jo performuese më të ulët në treg, është vendosur
që të përdoret si rast studimi për të ilustruar rëndësinë e vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut
kreditor.
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1. HYRJE
Bankat komerciale luajnë rolin e ndërmjetësuesit financiar në një sistem financiar. Në
kuptimin tradicional, ato mbledhin depozita dhe i plasojnë në formë të instrumenteve
financiare. Edhe pse rëndësia e depozitave është fundamentale për një bankë, kreditimi është
aktiviteti kryesor profitabil. Çdo oportunitet për bankë në aspekt të kreditimit, paraqet rrezik
gjithashtu. Kjo pasi që rrjedhat e parashikuara të parasë mund të ndikohen nga faktorë të
ndryshëm. Rrjedhimisht, materializimi i rreziqeve ndikon në profitabilitetin e bankës dhe
reputacionin e saj.
Aspekti i vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kreditor është po aq i vjetër sa aspektit i
kreditimit. Sigurisht, jo në formën dhe dimenzionet që njohim ne sot, mirëpo shumë më
bazik. Qëndrimi i institucioneve financiare drejt rëndësisë së vlerësimit dhe menaxhimit të
rrezikut ka ndryshuar ndër vite, pasi që eksperiencat e këqija gjithashtu kanë vënë në pah
dobësitë e sistemeve financiarë në këtë aspekt.
Sektori bankar i Kosovës është tejet i rëndësishëm për vendin, pasi që është një ndër
katalizatorët kyq të investimeve. Ky sektor, në dy vitet e fundit ka pësuar rritje në nivelin e
kredive jo performuese. Edhe pse kjo rritje nuk mund t’i atribuohet krejtësisht përkeqësimit
të kualitetit të portfolios së kredive, deri në një masë reflekton këtë të fundit. Nga disa banka,
investimi në resurse të aftësuara për vlerësim dhe menaxhim të rrezikut mund të konsiderohet
si shpenzim. Kjo pasi që mënyra e të menduarit në shumë institucione është afatshkurtër.
Është e vertetë, zakonisht rreziku kreditor merr kohë të materializohet, mirëpo kjo nuk do të
thotë që duhet të neglizhohet. Bankat duhet të reformojnë qëndrimin drejt vlerësimit dhe
menaxhimit të rrezikut, fillimisht që të jenë më profitabile në kohë të gjatë, dhe së dyti për të
ruajtur stabilitetin e sektorit bankar në Kosovë.
Përmes këtij punimi do të analizohet qëndrimi i bankës ProCredit, si një bankë sistemike,
drejt vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kreditor. Punimi është bërë duke marrë në
konsideratë tregun dhe sektorin bankar të Kosovës. Arsyeja e këtij hulumtimi është të ofrojë
një model për qasje më gjithëpërfshirëse në aspekt të rrezikut kreditor, duke eleminuar
kurthin e rangimit dhe të menduarit vetëm në numra.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në këtë pjesë do të përshkruhen disa aspekte që ndihmojnë për të definuar dhe për të
përshkruar temën e këtij punimi. Më saktësisht, kjo pjesë do të mbulojë një përshkrim të
sektorit bankar të Kosovë, si dhe përshkrim i rreziqeve të përgjithshme me të cilat një
institucion bankar ballafaqohet. Në veçanti do të diskutohet për rrezikun kreditor, duke qenë
se është subjekt i këtij punimi.
2.1. Sektori bankar në Kosovë
Sektori bankar në Kosovë është relativisht i ri, dhe ka zanafillën në vitin 1999, me hapjen
e bankës së parë komerciale Micro Enterprise Bank, sot ProCredit Bank. Duke qenë se
ekonomia e Kosovës ishte e goditur fuqishëm nga konflikti i vitit 1998/1999, kërkesa në treg
për produkte kreditore dhe shërbime tjera bankare ishte mjaft e madhe. MEB ishte banka e
parë në Kosovë që përveç ofrimit të produkteve kreditore, ofroi edhe shërbime të pagesave
për palë të ndryshme. Pas fillimeve të suksesshme për këtë bankë, interesimi për hapjen e
bankave të tjera në vend shënoi rritje. Sot, sektori bankar i Kosovës përbëhet nga nëntë banka
komerciale, me dominim nga bankat me pronësi të huaj, që kanë pjesëmarrje prej 89% në
total asetet e sektorit bankar (Raporti i Stabilitetit Financiar, BQK, 2014). Më poshtë janë
paraqitur bankat komerciali sipas total asetve në dispozion, në fund të vitit 2012.

Figura 1. Bankat komerciale sipas aseteve (Raportet vjetore të Bankave Komerciale, 2012)
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Në këtë figurë janë përjashtuar edhe dy bankat tjera që operojnë në Kosovë, Is Bankasi
dhe Komercijalna Banka. E para është përjashtuar pasi që ka filluar operimin në vitin 2012,
prandaj asetet e bankës janë ende minimale. E dyta është përjashtuar në mungesë të
informatave, pasi që raportet financiare janë të konsoliduara me bankën në Serbi. Nga figura
mund të shihet që asetet e sektorit bankar janë të koncentruara në tri banka kryesore,
respektivisht bankat PCB, RBKO dhe NLB përbëjnë 71% të aseteve të sektorit bankar.
Sidoqoftë, shkalla e koncentrimit është në rënie, kjo pasi që bankat më të vogla janë duke u
zhvilluar gradualisht, duke rritur participimin e tyre në treg. Siç mund të shihet në figurën
më poshtë, IHH ka trend rënës në asete, kredi dhe depozita.

Figura 2. IHH për asetet, kreditë dhe depozitat (Raporti i Stabilitetit Financiar, BQK, 2013)
Duke qenë se bankat që operojnë në Kosovë janë tradicionale, koncentrimi i aseteve të
bankave është në kredi, ndërsa koncentrimi i detyrimeve në depozita të konsumatorëve.
Respektivisht, kreditë bruto përbëjnë 65% të aseteve të sektorit bankar, ndërsa depozitat e
konsumatorëve përbëjnë 79% të detyrime të sektorit bankar. Në dy tabelat mëposhtë është
paraqitur struktura e aseteve dhe detyrimeve të sektorit bankar.
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Tabela 1. Struktura e aseteve të sektorit bankar (Raporti i Stabilitetit Financiar, 2013)

Tabela 2. Struktura e detyrimeve të sektorit bankar (Raporti i Stabilitetit Financiar, 2013)
Nga tabelat mund të shihet që madhësia e sektorit bankar në Kosovë është 2,787 milionë
euro, me një rritje mesatare prej 8% përgjatë periudhës Qershor 2010 – Qershor 2013.
Gjithashtu, nga këto tabela mund të shihet që ekspozimi i sistemit bankar të Kosovës ndaj
sektorit të jashtëm është i ulët. Ky element ka dy konotacione në aspekt të operimit të bankave
në Kosovë. Fillimisht kjo nënkupton që sektori bankar është relativisht i pavarur nga sigurimi
i kreditimit nga tregjet tjera apo bankat amë. Së dyti, kjo nënkupton që sektori bankar është
shumë i ekspozuar ndaj klimës ekonomike brenda vendit.
Në aspekt të kualitetit të portfolios, sektori bankar i Kosovës qëndron dukshëm më mirë
se vendet e rajonit. Në qershor te vitit 2013, kreditë performuese kanë marrë pjesë me 7.9
përqind në totalin e portfolios së kredive. Sidoqoftë, niveli i kredive jo performuese ka
shënuar rritje prej 1.3pp, që i atribuohet kryesisht ngadalësimit të rritjes së portfolios së
kredive si pasojë e ngadalësimit të rritjes ekonomike.
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2.2.Rreziqet bankare
Përveç rrezikut kreditor, që përbënë një ndër rreziqet kryesore të operimit të një bankë,
bankat përballen me shumë rreziqe tjera, menaxhimi i të cilave është tejet relevant për
ekzistimin dhe operimin me sukses të një banke. Duke qenë se rreziku kreditor është subjekt
i këtij punimi, do të trajtohet si i veçantë. Më poshtë do të përshkruhen disa nga rreziqet tjera
të cilat menaxhohen nga bankat në mënyrë kontinuale.
Rreziku i tregut definohet si rreziku nga humbjet eventuale si pasojë e faktorëve që
ndikojnë në performancën e përgjithshme të tregjeve financiare (Chen, Investopedia, 2013).
Burimet që shkaktojnë rrezikun e tregut, apo materializimin e humbjeve nga rrezikut i tregut,
janë jashtë kontrollit të një institucioni bankar. Disa nga shkaqet mund të jenë: probleme
politike, recession ekonomik, ndryshime në normat e interesit, fatkeqësi natyrore, e të tjera.
Rreziku i tregut është mjaft kompleks dhe përfshinë shumë dimenzione. Katër tipet më të
rëndomta të këtij rreziku janë: rreziku i normës së interesit, rreziku valuator, rreziku i ekuitetit
(në lidhjë me tregun e aksioneve), si dhe rrezikut i çmimeve të komoditeteve. Sidoqoftë, për
sektorin bankar të Kosovës, dy të parat janë rreziqe më relevante.
•

Rreziku i normës së interesit është rreziku nga humbjet eventuale në rast të lëvizjes
së normave të interest (Chen, Investopedia, 2013). Struktura e bilancit të gjendjes së
bankave, përkatësisht asete afatgjatë dhe detyrime afatshkurtë, i bënë më të prekshme
nga ky lloj i rrezikut. Ky rrezik është relevant kryesisht kur kreditimi bëhet me normë
fikse për një periudhë të gjatë. Ky rrezik mund të menaxhohet përmes diversifikimit
të portfolios dhe përmes menaxhimit të strukturës së aseteve dhe detyrime.
Gjithashtu, bankat mund të blejnë instrumente të cilat sigurojnë për ekspozimin ndaj
këtij rreziku. Mënyra e menaxhimit të këtij rreziku varet fillimisht nga modeli i
biznesit së një banke, nga struktura e maturitetit për asete dhe detyrime, si dhe nga
faktorët e jashtëm që lidhen me operimin e një banke në një treg të caktuar.

•

Rreziku valutor është rreziku nga ndryshimet në vlerën e një investimi, dhe
rrjedhimisht humbjet eventuale, si pasojë e ndryshimeve në kursin këmbimor (Ganti,
Investopedia, 2013). Duke qenë se ekonomia kosovare është kryesisht në EURO, në
veçanti kreditimi, ekspozimi i bankave ndaj këtij rreziku nuk është shumë i madh.
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Ekspozimi ndaj valutave të huaja është kryesisht në USD. Rreziku valutor mund të
menaxhohet në mënyra të ndryshme, e që varet nga ekspozimi i një banke ndaj këtij
lloji të rrezikut, apo nga apetitet e rrezikut. Në banka ku ky ekspozim është më i lartë,
zakonisht përdoren instrumente të sigurimit. Mirëpo, në sektorin bankar në Kosovë,
duke qenë se ekspozimi ndaj këtij rreziku është më i ulët, zakonisht bankat e bëjnë
menaxhimin nga brenda.
Rreziku i likuiditetit definohet si rreziku i mospërmbushjes së detyrimeve afatshkurtëra
në kohë të caktuar, apo pamundësia e financimit si rezultat i limiteve në likuiditet (Carleton,
Investing Answers, 2013). Duke qenë se bankat për operacionet e tyre të kreditimit përdorin
fondet e depozitorëve, ato duhet të planifikojnë dhe menaxhojnë nevojat e tyre të likuiditetit,
në mënyrë që të mund t’i përmbushin kërkesat e kthimit të detyrimeve në kohë. Gjithashtu,
duke qenë se linja kryesore e të bërit biznes është kreditimi, bankat duhet të kenë mjete të
mjaftueshme për bazhdim të operacionit të tyre kyq. Politikat e menaxhimit të rrezikut të
likuiditetit dallojnë në varësi të modelit të biznesit, strukturës së maturitetit të detyrimeve
dhe aseteve, si dhe kërkesave të rregullatorëve. Në nivel të bankave, indikatorë të ndryshëm
përdoren për të reflektuar ekspozimin e bankave ndaj rrezikut të likuiditetit, si dhe për të
mbajtur këtë ekspozim në nivel të pranueshëm.
Rreziku operacional është rreziku për humbje eventuale si rrjedhojë e problemeve në
proceset internale të biznesit, kryesisht rezultat i papërshtatshmërisë apo dështimeve nga
proceset e brendshme, njerëzit apo sistemet (Caclin, 2013). Rreziku operacional është
gjithëpërfshirës në aspekt intitucional, mirëpo mund të shkaktohet gjithashtu edhe nga evente
të jashtme. Sipas Basel II, rreziku operacional ka këto tipe të eventeve: mashtrimet e
brendshme dhe të jashtme, praktikat e stafit dhe siguria në vendin e punës, klientët, produktet
dhe praktikat biznesore, dëmtimi i aseteve fikse, çrregullim i biznesit dhe dështime të
sistemit, si dhe menaxhimi dhe ekzekutimi i proceseve. Ky lloj i rrezikut është tejet relevant
për çdo institucion bankar, jo vetëm në aspektin financiar, mirëpo më shumë në aspektin
reputacional. Rreziku i sigurisë së informacionit është një nga kategoritë e rreziqeve
operacionale. Me zhvillimet teknologjike, si dhe me avancimin e sektorit bankar në këtë
aspekt, menaxhimi i rrezikut të sigurisë së informacionit po bëhet edhe më i rëndësishëm për
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bankat. Është e pamundshme që bankat të operojnë si njësi të izoluara, e në veçanti në aspekt
të transfere, ku qasja në rrjetet globale është e domosdoshme.
Të përshkruara më sipër janë rrezit që mendohen të jenë thuajse të pashmangshme për
operimin e një banke. Sidoqoftë, të gjitha rreziqet janë të menaxhueshme dhe bankat zgjedhin
modele të ndryshme për të mbajtur ekspozimin ndaj këtyre rreziqeve nën kontrollë, Përveç
që bankat bëjnë zgjedhjen e metodologjisë për menaxhim të rreziqeve, kjo fushë është edhe
subjekt i kontrollit të rregullatorëve. Për rregullatorin, institucionet bankare duhet të jenë të
krahasushme, prandaj krijohen apo adaptohen indikatorë të cilët janë të aplikueshëm për të
gjitha bankat.
2.3. Rreziku kreditor
Rreziku kreditor definohet si rreziku nga humbjet eventuale në rast që kredimarrësi nuk
është në gjendje të shlyej detyrimet sipas marrëveshjes (Federal Reserve, 2013). Aseti krysor
për bankat mbesin kreditë ndaj konsumatorëve, prandaj rreziku kreditor paraqet një ndër
rreziqet më relevante për një bankë. Kjo për faktin që bankat aprovojnë kredi me parashikim
të rrjedhave të ardhshme të parasë, dhe çdo devijim paraqet kosto shtesë për to, kosto këto
kryesisht të ndërlidhura me provizionim, apo në rastin më të keq me shlyerje të kredisë. Edhe
pse në vete rreziku kreditor mbulon shumë dimenzione, zakonisht rreziku kreditor
kategorizohet në tri tipe që do të përshkruhen më poshtë.
•

Rreziku i kredive jo performuese: Zakonisht, rreziku kreditor edhe në parim edhe
në praktikë lidhet më kreditë jo performuese. Ky rrezik nënkupton rrezikun nga
humbjet potenciale si konsekuencë e mos-pagesës nga ana e kredimarrësit, apo kur
kredimarrësi është në vonesë për më tepër se 90 ditë. Ky është indikatori më i
drejtpërdrejtë që reflekton mënyrën e të bërit biznes nga banka, apo sfida të të bërit
biznes në nivel kombëtar që ndikohen nga ambienti makroekonomik i vendit.

•

Rreziku i koncentrimit: Një bankë me politikat e kreditimit mund të ekspozohet
ndaj rrezikut të koncentrimit të portfolios në një grup të vogël klientësh apo në një
industri të caktuar. Në rast që koncentrimi i portfolios është i lartë, rreziku gjithashtu
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është i lartë, pasi që dështimi në këtë rast do të kishtë konsekuenca signifikante për
një bankë.
•

Rreziku i vendit: Shumë relevante për aspektin e të bërit biznes për bankat mbetet
rreziku i vendit. Ky rrezik reflekton problemet në portfolio që mund të vijnë si rezultat
i problemeve makro-ekonomike apo nga paqëndrueshmëria politike. Rreziku i vendit
është në veçanti i rëndësishëm për vendet në zhvillim, ku realiteti ekonomik dhe
politik është shumë më fragjil. Përveç që reflektohet në politikat e bankës në aspekt
të kredidhënies, reflektohet edhe në normat e interesit që paguan konsumatori, kjo
pasi që premiumi i rrezikut është shumë më i lartë.

Në varësi nga modelet e biznesit, si dhe nga politikat e rregullatorit, bankat vendosin
politikat për menaxhim të rrezikut kreditor në nivel institucional. Menaxhimi efektiv i
rrezikut kreditor është esencial për suksesin afatgjatë të një institucioni financiar. Menaxhimi
i rrezikut kreditor është proces kontinual dhe në vete ka faza të ndryshme. Sidoqoftë, në bazë
ka tri parime krysore që do të përshkruhen në vijim.
•

Selektimi: Ky parim ka të bëjë me procesin e analizimit dhe selektimit të klientëve
ndaj të cilëve banka ekspozohet. Apetitet e një banke për gjenerim të biznesit mund
të ndikojnë në injorim total apo të pjesshëm të këtij parimi, e që mund të ketë
konsekuenca të mësha në periudhë afatgjatë në aspekt të portfolios së kredisë së një
banke.

•

Limitimi: Ky parim ka dy konotacione në aspekt të menaxhimit të rrezikut.
Fillimisht nënkupton që në aspekt të klientit individual, banka duke analizuar dhe
matur kapacitetin e pagesës, përcakton limitet maksimale të ekspozimit. Së dyti,
banka vendos limitet e caktuar që në mënyrë kontinuale të monitorohet rreziku
kreditor, si dhe të menaxhohet ekspozimi i bankës ndaj këtij rreziku.

•

Diversifikimi: Ky parim është shumë i ndërlidhur me rrezikun e koncentrimit. Një
portfolio më e diversifikuar në klientë si dhe në sektorë ekonomik, nënkupton
ekspozim më të ulët ndaj rrezikut të koncentrimit.
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Si konkluzion, një institucion bankar është i ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme gjatë
operimit të biznesit, menaxhimi i të cilave është fundamental për operimin me sukses.
Politikat e manaxhimit të këtyre rreziqeve mbeten nën kompetencat individuale të një
institucioni. Sidoqoftë, çdo bankë është subjekt i rregullave dhe kushteve të operimit brenda
një tregu, që vendosen nga rregullatori kombëtar apo rregullatorë tjerë ndaj të cilëve banka
mund të jetë subjekt. Rreziku kreditor mbetet njëri ndër rreziqet më relevante për bankat, dhe
është rreziku më kompleks në aspekt të menaxhimit. Kur flasim për rreziqet bankare,
mjaftueshmëria e kapitalit është temë e pashmnagshme, pasi që edhe apetitet e marrjes së
rrezikut për një bankë apo thithja e humbjeve, janë të lidhura direkt me kapitalin në
dispozicion. Prandaj, më tutje do të spjegohet mjaftueshmëria e kapitalit.
2.4. Mjaftueshmëria e kapitalit
Mjaftueshmëria e kapitalit definohet si kapitali i nevojshëm që një bankë duhet të mbajë
në raport me asetet e peshuara ndaj rrezikut (Reserve Bank of New Zealand, 2007).
Rregullatorët brenda një ekonomie të caktuar ku kanë juridiksion, vendosin për adaptimin e
indikatorëve matës të mjaftueshmërisë së kapitalit, repsektivisht në nivel të limiteve. Kjo pasi
që në nivel ndërkombëtar janë definuar indikatorët matës, si dhe limitet minimale të
aplikueshme, përderisa rregullatorët specifik mund të jenë më rigjid në vendosje të limiteve
më të larta. Sidoqoftë, në nivel ndërkombëtar përdoret indikatori i mjaftueshmërisë së
kapitalit (Ang: Capital Adecuqacy Ratio apo CAR). Ky indikator shprehë kapitalin e
disponueshëm të bankës, si përqindje e aseteve të ponderuara ndaj rrezikut. Adaptimi i këtij
indikatori ka për qëllim mbrojtjen e depozituesve, si dhe stabilitet dhe efiçiencë në sistemin
financial global. Gjithashtu, krijon një bazë për kuantifikim të riskut dhe hapësirës për thithje
të riskut, si dhe bazë për krahasim ndërmjet institucioneve të ndryshme bankare. Formula
matematikore për këtë indikatorë si dhe komponentët e CAR do të spjegohen në vijim.

(1)
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•

Kapitali Tier 1 është kapitali kyq për bankën, pasi që është kapitali më së lehti i
disponueshëm për të mbuluar humbjet. Zakonisht, ky lloj kapitali nënkupton kapitalin
aksionar si dhe rezervat e zbuluara. Në kalkulime të mjaftueshmërisë së kapitalit,
është e mundur që kapitali Tier 2 të largohet, për të pasur një gjendje më reale të
kapitalit të disponueshëm për mbulim të humbjeve.

•

Kapitali Tier 2 njihet si kapital shtesë, i cili ofron një mbrojtje më të ulët për
depozitorët dhe kreditorët. Përdoret për të absorbuar humbjet vetëm në rast që kapitali
Tier 1 është i përdorur tashmë. Në vete përmban asete që është më vështirë për t’i
bërë likuide, prandaj konsiderohet si më pak i besueshëm në rast të ndonjë krize
brenda bankës. Kapitali Tier 2 përbëhet nga rezervat e rivlerësimit, rezervat e
pazbuluara, instrumentet hibride si dhe borxhi i varur.

•

Asetet e ponderuara ndaj rrezikut përdoren për të definuar kapitalin minimal që
duhet të mbahet nga bankat për të zvogëluar rrezikun e falimentimit. Kjo komponentë
kalkulohet përmes kategorizimit të aseteve dhe vendosjes së peshës së rrezikut për
çdo kategori. Për kategori të ndryshme të aseteve, aplikohet peshë e caktuar e rrezikut,
e që mund të ndikohet gjithashtu edhe nga vendi ku një bankë operon.

Indikatori i mjaftueshmërisë së kapitalit është tejet i rëndësishëm për një sektor bankar
stabil, pasi që detyron bankat të mbajnë rezerva të kapitalit kunddrejt apetiteve të tyre të
rrezikut. Rëndësi e madhe i është dhënë këtij indikatori në veçanti pas krizës financiare të
viteve 2007/2008, ku problemet me kategorizimin e aseteve sipas rrezikut kanë pasur
konsekuenca të mëdha në stabilitetin e sistemit financiar global.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Institucionet financiare, në këtë rast bankat, janë ballafaquar në vazhdimësi me vështirësi
të ndryshme si rrjedhojë e rreziqeve ndaj të cilave janë të ekspozuara. Sidoqoftë, një ndër
shkaktarët e problemeve më të mëdha në nivel të industrisë mbetet ekspozimi ndaj rrezikut
kreditor, përkatësisht politika të pakujdesshme të kreditimit dhe menaxhim i varfër i
portfolios në rrezik. Kriza financiare e viteve 2007/2008 në veçanti ka dëshmuar problemin
e menaxhimit të rrezikut kreditor në industrinë bankare. Në vazhdimësi të rikuperimit nga
kjo krizë, fokus i veçantë i është dhënë ngritjes së standardeve në menaxhimit të rrezikut
kredior në nivel global. Tani, institucionet bankare si dhe rregullatorët duhet t’i përdorin
mësimet nga e kaluara. Vetëdijësimi në sektorin bankar për nevojën e identifikimit, matjes,
monitorimit dhe kontrollit të rrezikut kreditor, duhet të jetë në qendër të fokusit. Në këtë linjë,
kapitali i mjaftueshëm që siguron ndaj këtyre rreziqeve duhet të planifikohet me kujdesë
gjithashtu.
Kur flasim për bankim tradicional komercial, duhet të kemi parasysh që fokus i çdo banke
duhet të jetë siguria e depozitorit. E kjo siguri mund të ofrohet vetëm me praktika të
shëndosha të menaxhimit të rrezikut. Nga përshkrimi i sektorit bankar të Kosovës kemi parë
që burim kryesor për financim të aktiviteteve për bankat mbesin depozitat e konsumatorëve.
Përderisa, për këto depozita, klientët e bankave sigurohen në shumë 2,000 EURO (FSDK,
2013). Kjo shumë është relativisht e ulët për t’i bërë depozitorët të ndihen të sigurt për të
hollat e tyre. Nëse një depozitorë do të njihte si siguri vetëm shumën e lartëpërmendur, bankat
nuk do të kishin likuiditetin që kanë sot. Bankat përmes mënyrave të tyre të bankimit,
mbështetjës së aksionarëve, si dhe respektimit të limiteve rregullative, krijojnë besimin e
nevojshëm pa të cilin operimi me sukses në në sistem financiar është i pamundshëm. Një një
ekonomi fragjile si e Kosovës, është tejet e rëndësishme mbajtja e një sektori bankar stabil.
Kjo për faktin që shteti nuk do të ishte në gjendje të intervenonte në ndonjë krizë eventuale,
dhe së dyti që zhvillimet në sektorin bankar ndikojnë direkt në zhvillimin ekonomik. Duke
konsideruar të gjitha elementet e lartëpërmendura, konsideroj që bankat duhet të kenë një
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qasje shumë të matur në aktivitetet e tyre të kredidhënies, në mënyrë që të sigurojnë
gjithmonë depozitorët për fondet e tyre dhe të mirëmbajnë një sektor bankar stabil.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e kërkimit për këtë punim përfshinë të dhëna të gjeneruara dhe konkluzione
të gjeneruara nga metoda të ndryshme, që mund të grupohen në të dhëna kualitative dhe
kuantitative, të siguruara nga burime primare dhe sekonadare të të dhënave.
Burimet primare janë përdorur kryesisht në pjesën e analizimit të metodologjisë së
vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kreditor brenda bankës ProCredit në Kosovë. Në nivel
të sektorit bankar të Kosovës, është e pamundshme të gjenden të dhëna kumulative në aspekt
të dimenzioneve të ndryshme të rrezikut kreditor. Gjithashtu, politikat e vlerësimit të rrezikut
kreditor ndryshojnë në varësi të modelit të biznesit të një banke, prandaj kuantifikimi i
rezultateve është më i vështirë. Duke konsideruar këto elemente, si strategji hulumtuese e
këtij punimi është zgjedhur metoda e rastit të studimit, përkatësisht banka ProCredit. Burimet
sekondare janë përdorur në pjesën teorike të punimit, përkatësisht në krijimin e strukturës
punuese për të parashtruar temën e studimit. Kjo pasi që kuadri teorik i kësaj teme është i
diskutuar dhe i analizuar për një kohë të gjatë. Për burimet primare janë përdorur të dhëna
internale të bankës, të dhëna këto që janë grumbulluar nga fushat krysore brenda bankës që
merren me vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut kreditor.
Banka ProCredit është përzgjedhur për këtë model pasi që përfaqëson një ndër bankat
kryesore në treg, si dhe ka indikatorët më të mirë të performancës në aspekt të kredive jo
performuese. Prandaj, në këtë kontekst, banka do të përfaqësontë një model të mirë të
vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kreditor për sektorin bankar në Kosovë.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në këtë pjesë do të diskutohet metodologjia e vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut
kreditor në bankën ProCredit. Analiza ka për qëllim të ofrojë një përshkrim të të gjitha
dimenzioneve të rrezikut kreditor që konsiderohen nga një bankë.
5.1. Profili i kompanisë
Banka ProCredit ka filluar operimin në vitin 1999, në atë kohë e njohur si MEB. Banka
ka 100% kapital gjerman, dhe është pjesë e grupit të bankave ProCredit që operojnë në
kryesisht në Evropën Lindore dhe Amerikën Latine. Në Kosovë, ProCredit është bankë
sistemike që në një mënyrë ka pasur ndikim fundamental në zhvillimin e sektorit bankar në
Kosovë. Misioni i bankës është si në vijim: “Banka ProCredit është bankë komerciale e
orientuar drejt zhvillimit. Ne ofrojmë shërbime cilësore për bizneset e vogla dhe të mesme si
dhe për klientët privatë që dëshirojnë të kursejnë. Në operacionet tona ne i përmbahemi një
numri të caktuar parimesh bazë: ne vlerësojmë transparencën gjatë komunikimit me klientët
tanë, nuk promovojmë kredi konsumuese, jemi të përkushtuar në uljen e ndotjes mjedisore si
dhe ofrojmë shërbime të cilat janë të bazuara në gjendjen e çdo klienti si dhe në analizën e
shëndoshë financiare. Fokusi ynë është ofrimi i shërbimeve për ndërmarrjet të vogla dhe të
mesme, sepse jemi të bindur që këto biznese krijojnë numrin më të madh të vendeve të punës
dhe u japin një kontribut thelbësor ekonomive në të cilat operojnë. Duke ofruar shërbime të
thjeshta depozituese për klientët privatë si dhe duke investuar burime të konsiderueshme në
edukimin financiar, ne kemi për qëllim ta promovojmë kulturën e kursimit, e cila mund të
sjellë qëndrueshmëri dhe siguri për familjet. Aksionarët tanë presin një fitim të qëndrueshëm
nga investimi në afat të gjatë, dhe nuk janë të interesuar për maksimizimin e fitimit në afat të
shkurtër. Ne bëjmë investime të mëdha në trajnimin e stafit në mënyrë që të krijojmë
atmosferë të kënaqshme dhe efikase të punës, si dhe të ofrojmë shërbime profesionale dhe të
përshtatshme për klientët tanë. (ProCredit Bank Kosova, 2013).” Nga ky mision mund të
ekstrapolohen parimet kryesore të modelit të biznesit të bankës: orientim zhvillimor, fokus
në NVM dhe kursimtarë, transparencë në komunikim, mbrojtje të mjedisit, si dhe praktika të
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shëndosha të kreditimit. Misioni i bankës reflektohet dukshëm në praktikat e tyrë të punës,
disa aspekte nga të cilat do të diskutohen në vijim.
5.2. Korniza e vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kreditor
Rreziku kreditor është gjithëpërfshirës në aktivitetet e një bankë, prandaj edhe organizimi
i bankës në vlerësim dhe menaxhim të këtij rreziku është kompleks. Vlerësimi dhe
menaxhimi i rrezikut kreditor janë komponente të ndërlidhura. Nëse praktikat e vlerësimit të
rrezikut kreditor janë të dobëta, menaxhimi i rrezikut kreditor do të jetë shumë më intensiv.
Në rastin e studimit të përdorur në këtë punim, praktikat e shëndosha të vlerësimit dhe
menaxhimit të rrezikut e kanë ndihmuar bankën që të mbajë nivelin e kredive jo performuese
nën mesataren e sektorit bankar, përkundër që sektori bankar është ndikuar dukshëm nga
sektori real. Në figurën më poshtë janë paraqitur zhvillimet e nivelet të kredive jo
performuese për bankën ProCredit dhe sektorin bankar.

Figura 3. Kreditë jo performuese të PCB-së në krahasim me sektorin (Raporti i Stabilitetit
Financiar, 2013)
Nga figura mund të shihet që edhe pse niveli i kredive jo performuese ka trend rritës, si
pasojë e stagnimit ekonomik që reflektohet në ngadalësim të rritjes së portfolios së kredive
si dhe në probleme për klientët individual, banka ProCredit ka vazhduar të mbajë nivel më të
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ulët se sektori përgjatë gjithë periudhës. Prandaj, në vazhdim do të diskutohen në detaje
metodologjia e bankës në aspekt të vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut kreditor.
5.2.1. Vlerësimi i rrezikut kreditor
Në varësi nga madhësia dhe kompleksiteti i një biznesi, shkalla e kompleksitetit të
vlerësimit kreditor dallon gjithashtu. Sidoqoftë, vlerësimi kreditor mund të klasifikohet në
dy aspekte krysore, vlerësimi kualitativ dhe vlerësimi kuantitativ. Të dy këto aspekte të
vlerësimit të rrezikut janë të rëndësishme për vendimmarrje, si dhe janë komplimentare.
Është e rëndësishme të theksohet që vendimmarrja nuk krijohet në bazë të një elementi të
vetëm, mirëpo krijohet pasi të kompletohet një fotografi e qartë duke konsideruar të gjitha
rreziqet që një klient mund t’i ketë.
Vlerësimi kualitativ është më kompleks nga ai kuantitativ. Kjo për arsye që vlerësimi në
një masë mund të jetë subjektiv. Sidoqoftë, për të eleminuar mundësinë e subjektivitetit,
banka ProCredit përfshinë struktura të ndryshme në vendimmarrje. Më poshtë do të
përshkruhen elementet kyqe të vlerësimit kualitativ.
Aktiviteti i biznesit dhe pozicioni në treg: Ky kriter i vlerësimit të rrezikut është
gjithëpërfshirës dhe mbulon disa elemente kyqe të vlerësimit kualitativ të një klienti të
biznesit. Ky kriter konsiderohet shumë i rëndësishëm për vlerëimin e rrezikut kreditor dhe
marrjen e vendimit për financim apo refuzim të një klienti. Më poshtë do të elaborohen fushat
kryesore që ky kriter mbulon.
•

Aktiviteti bazë i klientit: Në këtë pikë kryesisht vlerësohet modeli i biznesit. Më
saktësisht vlerësohet asortimenti i produkteve dhe shërbimeve që ofrohen, nëse
klienti është shitës me pakicë apo shumicë, nëse pozicioni i premisave të biznesit
është kyq për këtë aktivitet, si dhe kanalet e distribuimit. Një tjetër element me rëndësi
është historia e biznesit. Operimi për një kohë të gjatë në një treg i ofron klientit
stabilitet, në aspektin e krijimit të rrjetit të bashkëpunimit, mirëpo edhe në aspekt të
parashikimit dhe të jetë proaktiv ndaj lëvizjeve të trgut. Shqyrtimi i këtij elementi
krijon një bazë për të kuptuar sjelljen e klientit në aspekt të vendimmarrjes.
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•

Shkalla e vartësisë: Sigurisht, çdo biznes ka një rrjet të bashkëpunimit mjaft të
rëndësishëm për operimin me sukses. Ky kriter konsideron se sa është i varur një
klient nga furnitorët apo blerësit. Nëse shkalla e vartësisë ndaj një furnitori apo blerësi
është e lartë, atëherë vlerësohen alternativat për zëvendësim që një klient mund të
ketë. Në rastin kur vartësia është e lartë dhe alternativat janë të ulëta, konsiderohet që
rreziku i modelit të biznesit është i lartë. Gjithashtu, në këtë pikë vlerësohen
marrëdhëniet me të gjitha palët e interesit që një klient mund të ketë, në veçanti në
aspekt të kohëzgjatjes dhe kushteve të bashkëpunimit.

•

Rreziku i sektorit dhe ambienti makroekonomik: Në këtë kriter vlerësohet rreziku
i sektorit në të cilin një klient operon, në marrëdhënie me ambientin ekonomik. Më
saktësisht, fillimisht vlerësohet rreziku i sektorit si i veçantë, ku konsiderohet
jetëgjatësia ekonomike e një sektori si dhe performanca e atij sektori. Së dyti
vlerësohet vartësia e këtij sektori nga situata makroekonomike dhe politike. Në rastet
një sektor i caktuar konsiderohet të jetë shumë i varur nga ambienti makroekonomik
dhe politik, rreziku kreditor konsiderohet të jetë i lartë. Për të ilustruar këtë pikë do
të përdoret një shembull. Sektori i ndërtimeve në Kosovë është mund të ndikohet në
masë të lartë nga ndryshimet në situatën politike, prandaj ky sektor mund të
konsiderohet me rrezik të lartë.

•

Pozicioni në treg: Në këtë kriter vlerësohet pozicioni i kompanisë drejt
konkurrencës. Më saktësisht, në këtë pikë shtjellohen avantazhet konkurruese të një
biznesi, pjesa e siguruar e tregut, shtrirja gjeografike, fuqia negociuese me blerës dhe
furnitorë, efektet e sezonalitetit, trendet e sektorit, si dhe elemente të tjera që mund të
konsiderohen relevante për një biznes të caktuar. Pozicioni në treg është shumë i
rëndësishëm në aspekt të vlerësimit të rrezikut, e në veçanti në aspekt të
parashikimeve. Kjo pasi që përmes pozitës në treg të klientit, mund të parashikohet
sjellja dhe zhvillimi i një biznesi në të ardhmen.

Aktiviteti i biznesit dhe pozicioni në treg është kriter tejet i rëndësishëm në aspekt të
vlerësimit të rrezikut kreditor, kjo pasi që kuptimi i modelit të biznesit reflektohet në të
gjitha elementet tjera të operimit të një biznesi.
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Menaxhimi dhe organizimi
Struktura menaxhuese dhe organizimi i kompanisë janë shumë relevantë për vlerësimin
e rrezikut kreditor. Kjo pasi që aspekti i vendimmarrjes dhe organizimit të biznesit reflektohet
në të gjitha operacionet e një biznesi, dhe ka ndikim direkt në zhvillimet ë një biznesi. Më
poshtë do të përshkruhen elementet kyqe që konsiderohen nga banka në vlerësim të këtij
kriteri kualitativ të rrezikut kreditor.
•

Pronësia dhe struktura organizative: Në këtë kriter vlerësohen elemente që kanë
të bëjnë kryesisht me burimet njerëzore që janë të angazhuara në një biznes. Pronësia
e bisnesit është jashtëzakonisht relevante për vlerësim të rrezikut kreditor, pasi që
politikat e biznesit janë të influencuara direkt nga pronarët e një biznesit. Në aspekt
të strukturës organizative, kryesisht vlerësohet ndarja e punëve dhe përgjegjësive,
kualifikimet dhe eksperinca e personelit dhe vendimmarrësve kyq. Në përgjithësi,
vlerësohen kompetencat e personave të angazhuar në biznes, për të vlerësuar
influencën e tyre në operimin me sukses të një biznesi.

•

Kualiteti i dokumentimit: Në këtë aspekt, vlerësohet kualiteti i të dhënave të
përdorura për analizë financiare. Kualiteti i dokumentimit lidhet ngushtë me
besueshmërinë e të dhënave për qëllim të analizës financiare. Banka kategorizon disa
nivele të kualitetit të të dhënave, kategorizim ky që ndikon në trajtimin e klientit për
qështje të financimit, duke përfshirë edhe kushtet e financimit dhe kovenantat.
Kualiteti i dokumentimit ndikon shumë në vlerësimin e përgjithshëm të rrezikut
kreditor për një klient. Kjo pasi që vendimi për financim bëhet duke përfshirë analizë
të plotë financiare, ku besueshmëria e të dhënave dhe mundësia e verifikimit të të
dhënave janë fundamentale.

•

Plani i vazhdimësisë: Drejtimi i çdo biznesi është i varur nga vendimmarrësit
kryesor, duke përfshirë pronarët apo aksionarët kryesorë. Kjo pikë merr kryesisht në
konsideratë planifikimin e personave pasues të biznesit, në këtë aspekt personat që
do të zëvendësonin personat kyq të biznesit. Si shembull, në një biznes familjar ku
pronari konsiderohet si vizionari dhe vendimmarrësi kyq i biznesit, për bankën do të
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ishte relevante se a janë kompetent personat që planifikohen të zëvendësojnë pronarin
në të ardhmen, e që në të shumtën e rasteve janë fëmijët e tijë. Ky element është
shumë i rëndësishëm, pasi që në ndërrim menaxhimi, bizneset mund të kenë
konsekuenca shumë të mëdha, në veçanti në aspekt të rrjetit të interesit dhe pozicionit
në treg. Këto konsekuenca rrjedhimisht afektojnë situatën financiare të biznesit. Për
bankën, mos-planifikimi në kohë për vazhdimësinë e biznesit në aspekt të
menaxhimit paraqet rrezik kreditor potencial që mund të materializohet në çdo
moment.
•

Planifikimet e zhvillimit: Kjo pikë konsideron kryesisht planin e biznesit të
kompanisë. Planifikimi i zhvillimit të biznesit është kyq për çdo biznes, në mënyrë
që të jenë të vëmendshëm për zhvillimet në treg dhe të jenë proaktiv në shfrytëzim të
oportuniteteve. Për bankën është me rëndësi që një biznes të ketë vizion për zhvillim
në të ardhmen, apo për mbajtje të pjekurisë që ka fituar. Planifikimi apo të menduarit
në afatgjatë ndihmon bizneset të jenë të përgatitur për sfida të ndryshme me të cilat
mund të ballafaqohen. Bizneset që operojnë adhoc vlerësohen të kenë rrezik kreditor
më të lartë, kjo pasi që nuk m und të përballen lehtë me periudha ekonomike stresuese.

•

Menaxhimi i rrezikut dhe kontrolla: Menaxhimi i rrezikut nuk është eksplicit për
institucione financiare, pasi që çdo biznes që operon në një treg të cakuar ballafaqohet
dhe duhet të merret me menaxhimin e rreziqeve të ndryshme. Në këtë aspekt, banka
konsideron nëse strukturat adekuate për menaxhim të rrezikut dhe kontrollë janë të
vendosura. Ky element është në veçanti i rëndësishëm për biznese më të mëdha, ku
strukturat janë më komplekse, prandaj strukturat për menaxhim të rrezikut dhe
kontrollë janë të domosdoshme. Mirëpo, edhe në rastet kur bizneset janë më të vogla
e që strukturat e veçanta nuk janë në vend, banka vlerëson menaxhimin e rrezikut apo
qëndrimin e vendimmarrësve drejt rreziqeve të identifikuara. Menaxhimi dhe
organizimi i biznesit është kriter tejet relevant për vlerësim të rrezikut kreditor, pasi
që fitohet siguri për reagimin e klientit ndaj krizave apo rreziqeve potenciale.
Menaxhimi dhe organizimi i mirë i një biznesi, të komplimentuar me planifikim
afatgjatë, japin indikacione për vazhdimësi të biznesit edhe në periudha stresuese.
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Qëndrimi ndaj obligimeve
Në definicionin e rrezikut kreditor është theksuar që rreziku kreditor nënkupton humbjet
që shkaktohen në rast të mos-pagesës nga ana e klientëve, sipas kushteve të marrëveshjes.
Mos-pagesa mund të shihet në dy konotacione. E para, kur situata financiare e klientit
përkeqësohet deri në nivelin kur nuk është në gjendje të shlyej detyrimet. E dyta, kur klienti
ka qëndrim neglizhent ndaj obligimeve, dhe pavarësisht që situata financiare është stabile,
refuzon të shlyej detyrimet në kohë. Në bazë të dy elementeve të lartëpërmendura, banka
analizon historinë e sjelljes së klientit ndaj obligimeve, qoftë ndaj institucioneve financiare
apo palëve të tjera.
•

Historia e kredisë me PCB: Në këtë pikë analizohet bashkëpunimi i klientit me
bankën ndër vite, nëse është klient ekzistues. Historia e pagesave, e shfrytëzimit të
fondeve, si dhe e përmbushjes së kushteve të kontratës në përgjithësi, jep indikacione
për sjelljen e klientit drejt obligimeve me bankën në të ardhmen.

•

Historia e kredisë me bankat apo institucinet financiare të tjera: Njejtë si me
qëndrimin e klientit drejt obligimeve në PCB, analizohet historia e bashkëpunimit me
institucione financiare të tjera. Relevanca e analizimit të kësaj pike është e njejtë me
pikën e lartëpërmendur.

•

Historia e pagesave me palë tjera: Në këtë aspekt vlerësohet historia e pagesave së
biznesit ndaj palëve të tjera me të cilat biznesi bashkëpunon. Klientët mund të jenë
më të kujdeshëm ndaj obligimeve të bankës, për arsye që historia e pagesave
dokumentohet në BQK. Prandaj, në këtë pikë vlerësohet qëndrimi i përgjithshëm i
klientit ndaj obligimeve, e që reflekton seriozitetin e klientit ndaj menaxhimit të
borxheve.

Në një mënyrë, vlerësimi i qëndrimit të një klienti ndaj obligimeve është vlerësim
karakteri. Karakteri i klientit dhe përgjegjësia ndaj borxheve janë tejet të rëndësishme gjatë
vlerësimit të rrezikut kreditor. Që banka të jetë në gjendje të krijojë marrëdhënie afatgjatë
me një klientë, duhet të gjykojë nëse klienti është i përgjegjshëm dhe ka qëndrim pozitiv ndaj
obligimeve dhe bashkëpunimit me bankën.
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Plani investiv: Klientët kërkojnë financime me qëllim të përmbushjes së objektivave të tyrë
biznesore. Sidoqoftë, apetitet për marrje të rrezikut nga një biznes mund të mos jenë të
pranueshme për bankën. Në këtë kriter, banka analizon asryeshmërinë e planit investiv të
klientit, duke analizuar se si plani investiv mund të ndikojë biznesin. Në rastet kur plani
investiv është për aktivitet tjetër biznesor, analiza është edhe më e hollësishmë, duke
vlerësuar rrezikun potencial që një aktivitet i ri do të kishte në biznesin kryesor. Gjithashtu,
banka analizon nëse kërkesa e klientit është e arsyeshme me nevojat e biznesit në një moment
të caktuar. çdo plan i ri i investimit, përveç që paraqet oportunitet, përcjellet edhe me rrezik.
Prandaj, banka trajton kërkesën e klientit në raport me pritshmëritë e ndikimit të planit
investiv në operimin e biznesit.
Vlerësimi kualitativ është fundamental në aspekt të vlerësimit kreditor, kjo pasi që
performanca financiare e një biznesi në thelb është e varur nga aspekti kualitativ i
menaxhimit dhe organizimit. Prandaj, PCB fokusohet shumë në aspektin kualitativ të
vlerësimit, për të krijuar përshtypje apo parashikuar edhe performancën financiare në të
ardhmen. Sidoqoftë, si i vetëm, vlerësimi kualitativ nuk është i mjaftueshëm. Për të krijuar
një figurë të plotë për biznesin, vlerësimi kuantitativ është i domosdoshëm. Prandaj, në
vazhdim do të përshkruhen aspektet që analizohen nga banka në aspekt të vlerësimit
kuantitativ.
Analiza financiare dallon në varësi të kompleksitetit të biznesit apo madhësisë së biznesit.
Sidoqoftë, në bazë analizat financiare trajtojnë fushat e njejtë, mirëpo shkalla e detajeve
dallon. Analiza financiare merr për bazë pasqyrat krysore financiare, bilancin e gjendjes,
pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe rrjedhën e parasë. Gjithashtu, për zërat
kryesor të këtyre pasqyrave, analizohen dokumente të tjera suportuese. Në bazë të vlerësimit
të bankës nga gjendja reale dhe dokumentet suportuese, zëra të pasqyrave mund të adaptohen,
në mënyrë që të krijohet një ide më faktike për situatën financiare të biznesit. Analiza
financiare bëhet në dy linja: analiza vertikale dhe horizontale. Analiza vertikale ka të bëjë
me analizimin e strukturës së pasqyrave, sipas relevancës që zërat e caktuar mund të kenë
për një biznes. Analiza horizontale bëhet për të vlërësuar zhvillimin e biznesit në periudha të
ndryshme. Këto dy analiza bëhen në BGJ dhe PASH, përderisa në rrjedhë të parasë
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analizohen lëvizjet e parasë dhe investimet në mënyrë historike dhe bëhet parashikimi për
lëvizjet e parasë në të ardhmen, sipas planifikimeve të klientit dhe sipas ndikimit të financimit
nga banka. Analiza financiare është gjithëpërfshirëse, në bazë të të cilës krijohet opinion për
performancën e biznesit në periudha të ardhshmë, që lidhet direkt me rrezikun kreditor të
pritshëm. Rezultatet e analizës financiare përdoren për të dhënë konkluzione për tri aspekte
kryesore të performancës së biznesit: likuiditeti, profitabiliteti dhe solvenca. Konkluzionet
apo keficientët e nxjerrë nga këto tri fusha, krijojnë bazë për vlerësimin kuantitativ të rrezikut
kreditor, dhe do të përshkruhen në vijim.
•

Likuiditeti tregon mundësinë e klientit për ripagim të borxheve afatshkurtëra përmes
aseteve afatshkurtëra. Banka kalkulon dy koeficiëntë sa i përket likuiditetit,
koeficientin qarkullues (Ang. Current Ratio = CR) dhe koeficientin e shpejtë (Ang.
Quick Ratio = QR). Më poshtë do të përshkruhen formulat për këta koeficientë dhe
komponentët e tyre.

(2)

Ky koeficient i likuiditetit merr në konsideratë të gjitha asetet dhe detyrime
afatshkurtëra të klientit. Ky koeficient si i ndarë nuk mund të ofrojë pasqyrë të plotë
të situatës financiare të biznesit, pasi që duhet të analizohen edhe elementet e tjera të
performancës. Sidoqoftë, jep një pasqyrë rreth potencialit të klientit për përballje të
krizave potenciale të shpejta, si dhe për pagesën në kohë të detyrimeve. Koeficienti
QR është më strikt në kalkulim të likuiditetit, pasi që nuk konsideron të gjitha asetet
si lehtë të konvertueshme.

(3)
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Ky koeficient i likuiditetit përjashton inventarin e mallit nga kalkulimi, me arsyetimin
që është më pak likuid se asetet tjera afatshkurtëra, kryesisht paraja e gatshme dhe të
arkëtueshmet. Si koeficient jep një pasqyrë më reale për mundësinë e pagesës së
detyrimeve afatshkurtëra.
Këta dy koeficient i shtohen analizës së strukturës së aseteve dhe detyrime
afatshkurtëra, për të vlerësuar likuiditetin e një klienti. Gjithashtu, këta koeficientë
komplimentohen edhe me koeficientë tjerë të efiçiencës si: cikli i arkëtimeve të
borxhit, cikli i pagesave të detyrimeve, dhe cikli i qarkullimit të malli. Këta tre
koeficientë përdoren për të kalkuluar ciklin e konvertimit në para, e që është një tjetër
indikatorë komplimentar i likuiditetit të biznesit. Në këtë mënyrë, banka vlerëson
likuiditetin e klientit për të arritur në konkluzione për ndikimin e këtyre parametrave
në rrezikun kreditor potencial.
•

Profitabilitieti është një ndër indikatorët më të rëndësishëm të performancës së
biznesit. Kjo pasi që reflekton suksesin e biznesit në pozicionim në treg, si dhe
efiçiencën e klientit në aspekt të shpenzimeve. Banka përdor tre koeficientë kryesorë
që reflektojnë profitabilitetin e biznesit: rritja e shitjeve, kthimi në asete, si dhe
kapaciteti për pagesë të borxhit. Rritja e shitjeve tregon për trendin e zhvillimit të të
hyrave të biznesit. Kthimi në asete tregon për profitabilitetin e biznesit në raport me
asetet totale. Kapaciteti i kthimit të borxhit është koeficienti më i rëndësishëm për
bankën në aspekt të rrezikut kreditor, pasi që tregon saktësisht aftësinë e klientit për
të ripaguar interesin dhe principalin vjetor përmes rrjedhës së parasë së gjeneruar.
Kalkulimi i këtij koeficienti bëhet duke marrë në konsideratë rrjedhën e parashikuar
të parasë si dhe interesat dhe principalin e ardhshëm. Prandaj, ky koeficient ofron një
parashikim për mundësinë e klientit për t’i ripagesat e interesave dhe principalit në
kohë.

•

Solvenca: Përderisa vlerësimi i likuiditetit merr në konsideratë vetëm detyrimet
afatshkurtëra, solvenca merr në konsideratë aftësinë e biznesit për t’i mbuluar të gjitha
detyrimet. Përkatësisht, në këtë pikë banka vlerëson pjesëmarrjen e borxhit në total
asetet e kompanisë, për të krijuar një përshtypje në lidhje me politikat e menaxhimit
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të kompanisë, si dhe për mundësinë e mbulimit të borxheve me asete. Gjithashtu, në
këtë pikë banka vlerëson edhe pjesëmarrjen e ekuitetit në asete pas disbursimit, në
mënyrë që të vlerësohet aspekti i solvencës pas financimeve apo rritjes së borxhit.
Kolaterali
Kolaterali është një element që nuk mund të kategorizohet në vlerësimin kualitativ apo në
vlerësimin kuantitativ, kjo pasi që vlerësohet në të dy aspektet. Vlerësimi i kolateralit bëhet
për të siguruar mbulueshmërinë për borxhet me bankën në rast kur kredia konsiderohet si jo
performuese. Vlerësimi bëhet në vartësi të llojit të kolateralit, përkatësisht kolateralit të
luajtshëm dhe të paluajtshëm.
•

Kolaterali i luajtshëm: Si kolateral i luajtshëm konsiderohen mjetet fikse të
punës si dhe automjetet. Në këtë aspekt, kryesisht konsiderohet mundësia e
plasimit të treg të këtyrë mjeteve, si dhe vlera e tregut pas zhvlerësimit adekuat.
Kolaterali i luajtshëm nuk konsiderohet si kolaterali më i sigurtë apo i
rëndësishëm për bankën, për faktin që periudha e zhvlerësimit është relativisht e
shkurtër, si dhe për periudhën e kredisë mund të dëmtohen apo shkatërrohen.

•

Kolaterali i paluajtshëm: Në këtë kolateral përfshihen toka, ndërtesat e biznesit
si dhe shtëpitë e banimit. Në këtë kontekts, nga banka vlerësohet lokacioni,
rëndësia e këtij kolaterali për huamarrësin, vlera e tregut, si dhe mundësi e
plasimit. Ky kolateral konsiderohet si më i sigurtë për bankës, pasi që periudha e
zhvlerësimit është konsiderueshëm më e gjatë (në përjashtim të tokës që nuk
zhvlerësohet), si dhe qëndrueshmëria më e lartë.

Në përjashtim të dy kolateraleve të lartëpërmendura, banka merr si kolateral edhe paranë
në llogari bankare si dhe kundër-garancionet. Në këto dy raste, financimi konsiderohet si me
rrezik kreditor të ulët, pasi që të dy format e kolateralit mund të ekzekutohen në afat kohor
të shkurtër. Për kolateralin para në llogari bankare, banka vlerëson burimet e fondeve në linjë
me politikën për parandalimin e shpërlarjes së parasë. Për kolateralin kundër-garancion,
banka konsideron kredibilitetin dhe rangimin kreditor të institucionit lëshues.
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Pasi që janë diskutuar shumica e fushave që konsiderohen nga banka në vlerësimin e
rrezikut kreditor, mund të konkludojmë që ky vlerësim brenda bankës ka peshë të madhe në
marrje të vendimeve për financime, dhe është në korrelacion direkt me performancën e mirë
të bankës në aspekt të kualitetit të portfolios së kredive.
5.2.2. Vendimmarrja
Duke marrë në konsideratë të gjitha elementet e diskutuara në aspektin e vlerësimit të
rrezikut kreditor, banka merr vendim për financim apo jo të klientit, si dhe nësë po për kushtet
dhe kovenantat e këtij financimi. Në parim, vendimi për financim merret nëse rreziqet
potenciale janë në limite të pranueshme, apo masa të mitigimit janë vendosur. Më poshtë do
të ilustrohen disa raste të refuzimit të klientëve, pasi që rreziku kreditor është konsideruar i
lartë. Rastet e ilustruara janë zgjedhur në mënyrë të rëndomtë nga të gjitha rastet e refuzuara,
për të ilustruar peshën e rrezikut kreditor në marrje të vendimit.

Tabela 3. Rastet e refuzura pas vlerësimit të rrezikut kreditor (ProCredit Bank Kosova,
2013)
Në tabelën e mësipërme janë paraqitur shtatë raste me kërkesë totale prej ~ 3.25 milionë
që janë refuzuar nga banka pas vlerësimit të rrezikut kreditor, në përjashtim të rastit të tretë
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ku vlerësimi i thellë nuk ka qenë i nevojshëm pasi që rreziku kreditor ka qenë evident dhe
politikat e bankës janë kundër bashkëpunimit me biznese të tilla. Nga kjo tabelë mund të
shohim që pesha e vlerësimit kualitativ të rrezikut në vendimmarrje është shumë e lartë.
Përktësisht, 18 nga 23 opinonet për anët negative të klientëve janë në lidhje me vlerësimin
kualitativ të rrezikut kreditor.
5.2.3. Menaxhimi i rrezikut kreditor
Aspekti i vlerësimit të rrezikut kreditor nuk është i ndarë nga menaxhimi i rrezikut
kreditor, sidoëoftë, në këtë konekts fokusi do të jetë në kornizat e menaxhimit të rrezikut
kreditor pas vendimmarrjes për financim apo rritjes së ekspozimit të bankës ndaj këtij
rreziku. Menaxhimi i rrezikut kreditor në nivel të bankës përfshinë disa struktura dhe hallka
të monitorimit. Për të strukturar kornizën e menaxhimit, do të përdorim dy fusha kryesore:
menaxhimin në nivel të klientit dhe menaxhimin në nivel të portfolios. Këto dy fusha do të
përshkruhen në vijim.
Menaxhimi në nivel klienti: Tri struktura brenda bankës merren me menaxhimin e rrezikut
kreditor në nivel të klientit. Fillimisht, dy strukturat krysore janë vendimmarrësit, ku
përfshihet dega e biznesit dhe departamenti i rrezikut kreditor. Është detyrë e këtyre dy
strukturave monitorimi i vazhdueshëm i zhvillimeve në biznesin e klientit dhe monitorimit
të sjelljes ndaj obligimeve në bankë. Kreditë performuese monitorohen në baza të rregullta
nga këto dy struktura, në mënyrë që të kuptohet me kohë ndonjë përkeqësim i situatës
financiare të klientit. Në rast që vërehën shenja të përkeqësimit, atëherë banka mund të
negociojë me klientit për ristrukturim apo plan të parregullt të pagesave, që të ndikojë në
përmirësim të gjendjes financiare. Në këto raste, banka rritë provizionimin për ekspozime
specifike, në mënyrë që të mbulojë me kohë humbjet eventuale. Struktura e tretë në këtë
aspekt është departamenti për menaxhmin e kualitetit të portfolios. Ky departament merret
me menaxhimin e kredive që tashmë klasifikohen si jo performuese, duke negociuar me
klientët kushtet e bashkëpunimit për zgjidhje të problemeve. Gjithashtu, struktura e fundit
merret me ekzekutimin e kolateralit në rastet kur nuk gjendet hapësirë bashkëpunimi me
klientët për zgjidhje të problemit, në mënyrë që të ulen humbjet kur rreziku kreditor
materializohet. Menaxhimi në nivel klienti në një anë i jep mundësi bankës për të qenë
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proaktive në detektim të problemeve potenciale të klientit, dhe në anën tjetër ulë efektet e
materializimit të rrezikut kreditor.
Menaxhimi në nivel të portfolios përfshinë gjithashtu struktura të ndryshme, si analistët e
portfolios, komitetet e menaxhimit të portfolios dhe provizionimeve, si dhe komitetin e
menaxhimit të rrezikut në nivel të Bordit të Drejtorëve. Njejtë si në pikën paraprake, edhe
këtu përfshihen kreditë performuese dhe jo performuese. Në aspekt të kredive performuese,
shiqohen trende potenciale të përkeqësimit të nivel të portfolios. Portfolios e kredive jo
performuese klasifikohet sipas ditëve të vonesës dhe stadit të zhvillimit negativ të kredisë.
Zakonisht, analiza e kredive jo performuese bëhet sipas dy ndarjeve, përkatësisht portfolio
në rrezik nën 30 ditë dhe portfolio në rrezik mbi 30 ditë. Në veçanti vlerësohet performanca
e portfolios së ristrukturuar si dhe shlyerjet e kredive. Kreditë jo performuese për të qenë nën
menaxhim vendosen në raport me provizionimet, në mënyrë që të sigurohet mbulueshmëria
adekuate sipas fazave të caktuara. Gjithashtu, në këtë pikë diskutohen edhe të rikthyerat, në
raport me shlyerjet. Për bankën, procesi i ekzekutimit të kolateralit mbetet shumë intensivë
në aspekt të kohës dhe angazhimit të kërkuar. Një tjetër element shumë me rëndësi në
menaxhimin e rrezikut kreditor në nivel të portfolios është koncentrimi i ekspozimeve të
mëdha. Në këtë pikë, komitetet e menaxhimit të portfolios vlerësojnë rrezikun nga
koncentrimi si dhe sigurojnë që shuma e kësaj portfolio si përqindje e kapitalit të mos kalojë
kufizimet e vendosura nga banka apo kërkesat e rregullatorit.
Aspekti i vlerësimit dhe menaxhimit kontinual të rrezikut kreditor, qoftë në nivel klienti
apo nivel të portfolios, paraqet një ndër shtyllat më të rëndësishme të të bërit biznes të bankës.
Vlerësimi dhe menaxhimi i shëndoshë i rrezikut kreditor ndikon direkt në rritje të efiçiencës
së bankës. Në njërën anë, humbjet dhe provizionimet janë më të ulëta kur kualiteti i portfolios
është më i mirë, dhe në anën tjetër angazhimi në zgjidhje të problemeve me kredi jo
performuese është shumë konsumues. Duke shpresuar që është arritur të krijohet një
përshtypje për rëndësinë e vlerësimit dhe menaxhimit të rrezikut, si dhe për praktikat e
shëndosha të kredidhënies, më tutje do të vazhdohet me konkludim të punimit si dhe
rekomandime.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Roli i sektorit bankar të Kosovës është tejet relevant për zhvillimin ekonomik të vendit.
Ekonomia e vendit nuk është shumë stabile, si dhe afektohet shumë nga situate gjeo-politike.
Një sektor i paqëndrueshëm bankar mund të ketë konsekuenca shumë të mëdha për një shtet
si Kosova. Kjo pasi që sektori bankar ndikon drejtpërsëdrejti në zhvillimin ekonomik të
vendit. Në aspekt të peshës së këtij sektori, vlenë të theksohet që shumica e aseteve të sektorit
financiar të Kosovës janë të koncentruara në bankat komerciale.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë, në aspekt të aktivitetit bazë, janë në thelb
tradicionale. Aktiviteti kyç për këto banka është ndërmjetësimi financiar, përkatësisht plasimi
i depozitave të klientëve në treg. Sidoqoftë, aktiviteti i tyre kryesor shoqërohet me rreziqe të
ndryshme. Gjatë operimit të një bankë në një treg të caktuar, rreziqet janë të pashmangshme
dhe ndonjëherë ta pakontrollueshme. Sidoqoftë, duke konsideruar që bankat menaxhojnë
paratë e qytetarëve, masat për mitigim të rreziqeve potenciale duhet të jenë fundamentale për
operimin e biznesit. Prandaj, një aspekt tejet i rëndësishëm për stabilitetin e sektorit bankar
është kapitalizimi. Më saktësisht, aftësia e bankës për të siguruar kapital kundrejt apetiteve
të rrezikut, si dhe rrezikut të vendit ku operon. Vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikut ndryshon
nga institucioni në institucion. Ky ndryshim mund të jetë reflektim i modeleve të ndryshme
të biznesit, apo apetiteve të rrezikut në përgjithësi. Bankat adaptojnë mënyrë që mendojnë që
janë të përshtatshme për të mitiguar dhe menaxhuar rrezikun kreditor. Në rastin e studimit të
analizuar për këtë punim, mund të shohim që vlerësimi dhe menaxhimi i rrezikut kreditor
përmban shumë dimenzione. Sidoqoftë, praktikat më të mira të vlerësimit të rrezikut marrin
në konsideratë dhe i japin peshë të veçantë aspektit kualitativ të vlerësimit të rrezikut. Qëllimi
është të krijohet një pasqyrë e plotë, duke njohur klientin dhe kuptuar modelin e biznesit dhe
situatën financiare, në mënyrë që parashikimet për rrjedhën e ardhshme të parasë si dhe
zhvillimin e biznesit të jenë më reale. Në aspekt të menaxhimit, bankat nuk duhet të injorojnë
portfolion e kredisë pa problem, pasi që detektimi i hershëm i rrezikut kreditor, e minimizon
efektin dhe e bënë më të lehtë mitigimin. Në përgjithësi, vlerësimi dhe menaxhimi adekuat i
rrezikut kreditor ndikon në përformancën e një institucioni bankar, siguron depozituesit dhe
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kredimarrësit, duke ndikuar kështu rrjedhimit në stabilitet të sektorit bankar dhe zhvillim
ekonomik.
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